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Tokat Yöresinde Do¤al Olarak Yetiflen Bö¤ürtlenlerin
(Rubus fructicosus L.) Seleksiyonu Üzerinde Bir Araflt›rma
Resul GERÇEKÇ‹O⁄LU
GOÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Tokat-TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 10.03.1998

Özet: Bu araflt›rma 1996-1997 y›llar›nda Tokat yöresinde 57 tip üzerinde yürütülmüfl ve iki y›l sonunda en iyi özellik gösteren 7
bö¤ürtlen tipi selekte edilmifltir. Bu tiplerin meyve a¤›rl›klar› 2.19-2.92 g , suda çözünebilir kuru madde miktarlar› %10.00-13.80,
meyve dal› say›s› /sürgün 3.75 - 13.75 ve meyve say›s›/meyve dal› 6.38-47.64 adet aras›nda saptanm›flt›r.

A Study on Selection of Blackberry (Rubus fructicosus L.) Naturally Grown in Tokat Province
Abstract: This study was carried out on 57 blackberry types in 1996-1997 years and 7 types with best quality were selected. In
these types fruit weights were found 2.19-2.92 g. Total solible solids percentage, numbers of fruit branch/ per shoot and numbers
of fruit / per fruit branch were found 10.00 -13.80 %, 3.75 - 13.75 and 6.38 - 47.64, respectively.

Girifl
Bö¤ürtlen (R. fructicosus L.) veya adi bö¤ürtlen,
kendine has bir tür olup; bö¤ürtlenlerin genel
tan›mlanmas›nda kullan›lmaktad›r. Bu tür bir kaç yüze
varan alt tür ve formlara ayr›l›r. Anavatan› Güney, Bat› ve
Orta Avrupa olup; Alplerde 800 metreye kadar
yüksekliklerde rastlanmaktad›r(1).
Ahududu ve
bö¤ürtlenin ikisi "Bramble Fruits", küçük meyveleri
"drupelet", endokarp + tohumlar› ise "piren" olarak
tan›mlan›r (2,3) . Olgun meyveleri reçel, marmelat, flurup
ve meyve suyu fleklinde sevilerek tüketilir. Ba¤›rsak ve
gögüs hastal›klar›na, tansiyona, a¤›z yaralar›na iyi geldi¤i
ve kan› temizledi¤i belirtilmektedir (4, 5).
Bö¤ürtlen, halk›m›z taraf›ndan yüzy›llard›r bilinip
tüketilmesine karfl›l›k; ülkemizde bö¤ürtlenin üretimi ile
ilgili herhangi bir veriye rastlanmam›flt›r. Seleksiyon ve
kültüre al›nma çal›flmalar›na ise ancak son y›llarda,
Atatürk
Bahçe
Kültürleri
Merkez
Araflt›rma
Enstitüsü/Yalova(1995 y›l›nda) ve Giresun F›nd›k
Araflt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü (1993 y›l›nda) gibi bir
kaç resmi kuruluflun öncülü¤ünde yeni bafllanabilmifltir.
Bu kurulufllar gerek yurt d›fl›ndan getirilen çeflitlerin
adaptasyonu, gerekse yöresel seleksiyon çal›flmalar› ile
yöreye uygun tiplerin tespiti ve bu tipleri kültüre alma
çal›flmalar›na devam ettiklerini belirtmektedirler (6).

Dünyada ise bu konuda yap›lan çal›flmalar oldukça eski
olup; bö¤ürtlen bir kültür bitkisi gibi yetifltirilmekte ve
meyvelerinin
yüksek
fiyattan
al›c›
buldu¤u
belirtilmektedir. Örne¤in, Yeni Zelanda’ da 1909 y›l›ndan
beri(7), Balsgard/‹sveç’te 60 y›ld›r (8) ve Arkansas/ABD’
de ise 1964 y›l›ndan(9) beri çal›flmalar›n devam etti¤i
bildirilmektedir.
Çal›flma alan› olarak seçti¤imiz Tokat ilimizde
bö¤ürtlenle
ilgili
herhangi
bir
araflt›rmaya
rastlanmam›flt›r. Bu araflt›rma ile; bö¤ürtlenin aile
iflletmecili¤ine uygunlu¤u ve özellikle yöredeki meyve
suyu fabrikalar›n›n son y›llardaki yo¤un talebi sonucu
öncelikli olarak bu endüstri kurulufllar›na hammadde
temini; taze ve dondurulmufl olarak ihraç olana¤›n›n
bulunmas› ve baflka amaçlarla de¤erlendirilemeyen meyilli
arazilerin de¤erlendirilmesine imkan vermesi gibi
özellikleri ile yöreye ve ülke ekonomisine katk›
sa¤lanaca¤› ümidindeyiz.

Materyal ve Yöntem
Bu araflt›rma 1996-1997 y›llar›nda Tokat yöresinde,
bö¤ürtlenlerin yo¤un olarak bulundu¤u ilçe ve köylerde
yürütülmüfltür. Bu yöreler Tokat Tar›m il ve ilçe
müdürlükleri elamanlar› ve yöreyi iyi tan›yan kiflilerin
yard›m›yla tespit edilmifltir. Bö¤ürtlen tiplerinin tespit
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edildi¤i yöreler afla¤›da verilmifltir. ‹lçe/köy olarak;
Merkez ‹lçe / Gümenek,
Kömeç ve Emirseyit köyleri,

Tafll› Çiftlik, Akyamaç,

Erbaa / Kozlu, Çeflmeli, Canbolat, Do¤anyurt
(Kasabas›), Eryaba,
Yaylal›, Tahtal›, Gümüflalan ve
Tand›rl› köyleri,
Niksar / Gökçeli (kasabas›) ve Yeflilkaya köyleri,

habitüsü; dikenlilik ve yeni sürgün geliflim durumu;
sürgünlerde antosiyanik renklenme olup olmad›¤›(bitki
dinlenmede iken) ve meyve rengi (göreceli olarak); meyve
flekli; meyve tad›, aromas› ve sertli¤i (tad›m testleri ile);
çiçeklenme bafllang›c› (%10 aç›lm›fl) ve hasat tarihleri
saptanm›flt›r. Tiplerin bulunduklar› konumlar› itibariyle
rak›mlar› ise Thommen marka (Revue Thommen, AG CH4437, Waldenburg, Schweiz) altimeter’le belirlenmifltir.

Refladiye / ‹smailiye ve F›nd›cak (Tozanl›) köyleri.
Tiplerin seçiminde verimi çok az, meyveleri çok küçük
ve sa¤l›ks›z görülen bitkiler gözlem d›fl› tutulmufltur.
Verim hesaplamalar›n›n güçlü¤ü nedeniyle, verimin
hesaplanmas›nda
kullan›labilecek
meyve
dal›
say›s›/sürgün(adet) ve meyve say›s›/ meyve dal›(adet)
gözlemleri dikkate al›nm›flt›r. An›lan nedenlerle tiplerin
de¤erlendirilmesinde en fazla puan meyve irili¤ine
verilmifltir. 1996 Y›l›nda gözleme tabi tutulan binlerce tip
aras›ndan 57 tip selekte edilmifl ve bunlar›n seleksiyon
kriterlerine göre de¤erlendirilmesi sonucu, 14 tip seçilmifl
ve 13 tipteki gözlemler, daha ayr›nt›l› gözlemlerle birlikte
1997 y›l›nda da tekrar edilmifltir. Güvenlik nedeniyle
F›nd›cak 1’ tipinin 1997 y›l› gözlemlerine gidilememifltir.
Tiplerin karfl›laflt›r›lmas›nda tart›l› derecelendirme metodu
kullan›lm›flt›r(10). Tart›l› derecelendirmeye esas al›nan
özellikler, kriter ve de¤er puanlar› ile relatif puanlar›
Tablo1’de verilmifltir.
Tablo 1.

Tokat yöresinde do¤al
olarak yetiflen
bö¤ürtlen
tiplerinde kriter ve de¤er puanlar› ile relatif puanlar

Kriter ve de¤er puanlar›
Meyve a¤›rl›¤› (10-6-3) -------------Meyve dal› say›s›/sürgün (10-6-3)----Meyve say›s›/meyve dal› (10-6-3)----Suda çözünebilir kuru madde(10-6-3)

Relatif puanlar
50
10
15
25

Selekte edilen bö¤ürtlen tiplerinde afla¤›daki gözlem
ve analizler yap›lm›flt›r(11,12). Yeteri kadar al›nan olgun
meyve örneklerinde suda çözünebilir kuru madde(SÇKM%); toplam asitlik (TA-g/l, sitrik asit cinsinden); toplam
kuru madde miktar›(TKM-%); fl›ra miktar› (fiM- %);
meyvenin a¤›rl›¤›(g), eni(mm), boyu(mm) ve drupelet
say›lar› (30 adet meyvede); meyve dal› say›s› /sürgün (15
adet sürgünde), meyve say›s›/meyve dal› (15 adet meyve
dal›nda); sürgün boyu metre(cm) ile ve sürgün çap›
kumpasla (mm) ölçüldü (15 adet sürgünde ). Ayr›ca bitki
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Bulgular ve Tart›flma
Araflt›rman›n birinci y›l›nda belirlenen 57 tipten olgun
meyve örnekleri al›narak gerekli ölçüm ve analizler
yap›lm›flt›r. 1996 Y›l› tiplerinin tart›l› derecelendirme
sonuçlar›na göre, 14 tip en iyi özellik gösteren tipler
olarak saptanm›fl ve bunlar 1997 y›l›nda tekrar
gözlemlenmifltir. 1996 Y›l›nda selekte edilen 57 tipin
meyve a¤›rl›klar› ortalama 0.85 g (Akkö 3) - 3.13 g
(Kozlu 7), meyve dal› say›s›/sürgün 1.70 adet (Akkö 2) 26.25 adet (Akkö 10), meyve say›s›/meyve dal› 5.54 adet
(Gümenek 2)- 49.30 adet (Akkö 5) ve SÇKM ise %9.00
(Kozlu 4)- %17.80 (Akkö 2) aras›nda saptanm›flt›r.
Bulgular›m›za göre, genellikle ovada ve rak›m› yaklafl›k
600 m’ nin alt›ndaki yerlerde yetiflen bö¤ürtlen tiplerinin
tamam›n›n meyveleri daha küçük bulunmufltur. Ayr›ca bu
tiplerde meyvelerin, meyve dal›n›n her taraf›na düzensiz
olarak da¤›ld›¤› ve çok dikenli olduklar› da gözlenmifltir.
1996 Y›l›n›n en iyi tiplerinin hepsi(14 adet), yayla
koflullar›nda ve rak›mlar› 750 metrenin üzerinde olan
yerlerde saptanm›flt›r.
1996 Y›l›n›n en iyi özellik gösteren 14 tipinde
ortalama meyve a¤›rl›klar› 2.19 g (Kozlu 2) - 3.13 g
(Kozlu 7), meyve eni 9.60mm(F›nd›cak 1)-17.41
mm(Çeflmeli 5), meyve boylar› ise 14.40 mm(Kozlu 2)21.70mm(Yaylal› 1) aras›nda bulunmufltur. Bu tiplerin
bitki habitüsleri dik ve dikenlidir. Meyve renkleri siyah ve
meyve flekilleri ise; Akgün 1 tipi(elips) hariç, di¤erlerinin
hepsi yuvarlak olup, yeni sürgünlerde antosiyanik
renklenme gözlenmifltir. Araflt›r›c›lar bö¤ürtlenlerin
özellikle dik yap›da olmas›n›n, bitkilere terbiye fleklinin
verilmesi ve hasattaki kolayl›¤› gibi nedenlerle istendi¤ini
belirtmektedirler(8).
1997 Y›l›nda 13 tipte gözlemler tekrar edilmifl ve bu
y›l›n sonuçlar›na göre de 7 tip (Çeflmeli 4, Çeflmeli 5, DY
2, Yaylal› 2, Kozlu 2, GümüflA 2 ve Akgün 1), her iki
y›lda da en iyi özellik gösteren tipler olarak saptanm›flt›r.
Her iki y›l›n sonuçlar›na göre en iyi özellik gösteren 7 tipin

R. GERÇEKÇ‹O⁄LU

de¤erlendirilmeye
esas
al›nan
özelliklerinin
karfl›laflt›r›lmal› sonuçlar› Tablo 2 ve di¤er özellikleri de
Tablo 3’ de verilmifltir.
13 Bö¤ürtlen tipinin 1997 y›l›na ait meyve a¤›rl›klar›
1.70g (Yaylal› 1) - 2.63 g (Çeflmeli 5), meyve eni
12.24mm(Ykaya 5)-18.28 mm(Çeflmeli 5), meyve boyu
12.41 mm (Ykaya 5)- 18.21mm (GümüflA 2) ve SÇKM
de¤erleri de %10(GümüflA 2) -%13.80(Çeflmeli 5)
aras›nda saptanm›flt›r. Bu tiplerden GümüflA 2 ve Akgün
1’ tiplerinin az düzeydeki ekflilikleri yan›nda, di¤er
tiplerin belirgin düzeyde flekeri ve nefis aromas› vard›r.
Araflt›r›c›lar dikensiz çeflitlerin, dikenli çeflitlere göre daha
ekfli oldu¤unu belirtmektedirler(13). Bö¤ürtlenlerin
verimlerini, do¤al floras›nda hesaplamak çok zordur;
ancak meyve dal› say›s›/sürgün ve meyve say›s›/meyve dal›
fleklindeki baz› gözlemlerle, ilerde verilecek terbiye
flekline göre, tahmini verimlerini bulmak mümkün
olabilecektir. Meyve a¤›rl›klar› da belli olan tiplerde, bu iki
gözlem sonucu en fazla de¤erlere sahip olan tiplerin
verimlerinin de fazla olabilece¤i düflünülebilir. Bu duruma
göre DY 2, Yaylal› 2 ve GümüflA 2 tiplerinin verimlerinin
daha fazla olaca¤› tahmin edilebilir.
Bulgular›m›z,
bö¤ürtlen
konusunda
yap›lan
araflt›rmalarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda farkl› sonuçlar
gözlenmifltir. Örne¤in, Hadrovic ve Ferhatovic (14), 3 y›l
süre ile yapt›klar› araflt›rmalarda, Thornfree ve
Smoothstem çeflitlerinde meyve a¤›rl›klar›n› ortalama
4.23-4.53 gram aras›nda bulmufllard›r. Moore ve Clark
(13) ise dik büyüyen ve uzun y›llar sonras› melezlemelerle
elde edilen Choctaw ve Shawnee bö¤ürtlen çeflitlerinin
meyve a¤›rl›klar›n›n s›ras› ile, yaklafl›k 5.0 g ve 6.1 g
oldu¤unu belirtmifllerdir. Benzeri araflt›rma bulgular›,
araflt›rma
sonuçlar›m›zla
karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
bulgular›m›zdaki tiplerin meyve a¤›rl›klar›n›n düflük
oldu¤u görülmektedir. Ancak, selekte etti¤imiz tiplerin
kültüre al›nd›ktan sonraki meyve a¤›rl›klar› dikkate
al›nabilse karfl›laflt›rmalar daha sa¤l›kl› yap›lm›fl olur.
Çünkü verilen de¤erler ortalama rakamlar olup, tek tek
meyveler dikkate al›nd›¤›nda Çeflmeli 4, Çeflmeli 5,
Yaylal› 2, Kozlu 2 ve Akgün 1 tiplerinde, 4-5’ er gram
a¤›rl›¤›nda çok say›da meyvelere rastlanm›flt›r. Kald› ki
araflt›r›c›lar›n bildirdikleri bö¤ürtlen çeflitleri, uzun y›llar
›slah çal›flmalar› sonucu elde edilen ve kültürü yap›lan iyi
çeflitlerdir.
1996 Y›l›na ait bulgular›m›zda tiplerin SÇKM’ leri
%10.50 (Akgün 1) - 14.70 (Yaylal› 1); toplam asitlikleri
7.04(Kozlu 7) - 17.41 g/l (GümüflA 2) ve pH de¤erleri ise

2.56-3.35 aras›nda bulunmufltur. 1997 Y›l›nda ise
SÇKM %10.00-13.80, toplam asitlik 7.30-19.2 g/l ve
pH 2.65-3.48 olarak belirlenmifl ve ayr›ca meyve suyu
sektörü için önemli olan fl›ra miktarlar› ise, yaklafl›k
%46.00(DY 2)- %74.00(Yaylal› 1) aras›nda saptanm›flt›r.
Her iki y›lda da SÇKM de¤erleri %10 ve üzerinde
bulunmufltur. Meyvelerin kimyasal bileflimlerine çeflit,
ekoloji ve kültürel uygulamalar etki edebilmektedir.
Perkins-Veazie ve ark.(15)’ meyve irili¤i ve sertli¤inin
oldukça iyi ve tafl›maya dayan›kl› oldu¤unu belirttikleri
Navaho bö¤ürtlen çeflidinin SÇKM’sinin %10 oldu¤unu
bildirmektedirler. Alleyne ve Clark(16) ise, yine özellikleri
iyi ve dikensiz bir çeflit olan Arapaho çeflidinin SÇKM’ sinin
% 9.2, toplam kuru maddesinin %15 ve pH’ s›n›n ise
3.22 oldu¤unu ve iki y›l süre ile yapt›klar› araflt›rmalarda
özellikle azotlu gübrelemenin tüm dozlar›n›n suda
çözünebilir kuru madde ve toplam kuru madde miktar›n›
azalt›p, pH’ y› artt›rd›¤›n› belirtmektedirler. 1996-97
Y›llar›nda 13 tipe ait bulgular›m›zda pH de¤erleri
araflt›r›c›lar›n bildirdikleri s›n›rlar içinde olurken, tüm
tiplerde SÇKM (GümüflA 2 hariç) ve toplam kuru madde
miktarlar›(%15.40-21.64), her iki çeflitten de daha
yüksek bulunmufltur .
1996-1997 Y›llar›na ait bulgularda, 7 bö¤ürtlen
tipinin drupelet say›lar› yaklafl›k 19.48 - 38.23 adet
aras›nda saptanm›flt›r. Arkansas/USA’ da 20 y›l› aflk›n
devam eden ›slah çal›flmalar›nda, dik habitüslü ve
tetraploid özellikte dikenli ve dikensiz tipler selekte
edilmifltir. 1992 de Clarksville/Arkansas bölgesinden
dikensiz bir çeflit (Navaho) ve dikenli 3 çeflit (Cheyenne,
Shawnee ve Choctaw ) selekte edilmifl; en iri meyvelere
Shawnee çeflidi sahip olurken, en fazla drupelete (bir çeflit
özelli¤idir) 48 adet ile Navaho çeflidinin sahip oldu¤u
anlafl›lm›flt›r(13). Bulgular›m›zda tiplerin drupelet say›lar›
yukar›daki
çeflitlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha az
bulunmufltur.
Meyvelerin meyve dal›n›n ucunda topluca bulunmas›
özellikle hasad› kolaylaflt›rmas› (elle veya makina ile )
aç›s›ndan avantaj olup, iyi bir özelliktir. Seçilen tiplerin
tamam›nda bu özelli¤i görmek mümkündür. Bö¤ürtlen
populasyonlar›n›n yo¤un olarak bulundu¤u Kozlu köyü ve
yaylas› gibi yörelerde, bitkilerinin dik ve meyvelerinin
uçlarda topluca bulunmas› ile, yöre halk› üzüm hasat
eder gibi, bö¤ürtlenleri büyük bir kolayl›kla toplamakta
pekmez, reçel, marmelat ve meyve suyu fleklinde
tüketmekte veya satarak gelir elde etmektedirler.
Sonuç olarak;

1996-97 y›llar›na ait

araflt›rma
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Tablo 2.

1996 -1997 Y›llar›nda Tokat yöresinden selekte edilen ve en iyi sonucu veren bö¤ürtlen tiplerinin de¤erlendirilmeye
esas al›nan özelliklerinin karfl›laflt›r›lmal› sonuçlar›
Meyve a¤›rl›¤›
(g)

Tip ad›
1996

1997

Meyve dal›
say›s›/ sürgün
(adet)
1996
1997

Meyve dal›
say›s›/ sürgün
(adet)
1996
1997

1996

1997

Tiplerin tart›l›
derecel. toplam
puanlar›
1996
1997

SÇKM

(%)

GümüflA 2 2.43
0.48

±

2.27
0.34

±

10.21 ±
3.11

11.00 ±
2.28

21.50 ±
8.39

41.00 ±
14.52

11.00

10.00

725

825

Akgün 1

2.69
0.95

±

2.23
0.36

±

11.25 ±
2.22

10.33 ±
2.25

25.50 ±
4.20

21.93 ±
4.43

10.50

12.40

725

755

Yaylal› 2

2.62
0.63

±

2.21
0.43

±

7.00
2.39

±

10.00 ±
2.12

14.00 ±
3.67

47.64 ±
15.25

13.30

12.00

725

860

DY 2

2.42
0.47

±

2.21
0.31

±

10.60 ±
0.89

12.50 ±
3.27

32.00 ±
5.89

34.25 ±
13.27

11.70

11.00

725

765

Çeflmeli 4

2.81
0.94

±

2.23
0.35

±

5.00
1.73

±

13.75 ±
2.75

6.38
1.85

±

24.50 ±
8.40

13.50

12.20

800

840

Çeflmeli 5

2.92
0.91

±

2.63
0.90

±

3.75
1.50

±

8.67
1.51

±

10.09 ±
2.98

18.00 ±
7.80

13.80

13.80

725

855

Kozlu 2

2.19
0.51

±

2.37
0.31

±

9.67
1.86

±

9.67
2.25

±

27.50 ±
8.85

22.60 ±
10.80

12.80

12.00

770

775

Tablo 3.

1996 -1997 Y›llar›nda Tokat yöresinden selekte edilen ve en iyi sonucu veren bö¤ürtlen tiplerinin di¤er bitkisel ve baz› meyve
özellikleri

Tip ad›

Meyve
eti
sertli¤i

GümüflA 2
Akgün 1
Yaylal› 2
DY 2
Çeflmeli 4
Çeflmeli 5
Kozlu 2

Sert
Sert
Orta
Orta
Az
Az
Orta

Toplam
kuru
madde (%)

fi›ra
miktar›
(%)

Sürgün eni
(mm)

Sürgün boyu (cm)

Bitkide yeni
sürgün geliflimi

17.60
15.40
18.35
17.66
17.66
18.23
16.96

50.55
63.03
57.72
46.15
62.37
63.00
53.32

16.25±1.80
11.51±2.47
10.25±1.31
18.14±2.95
11.83±1.80
12.17±1.28
13.24±2.69

205.00±
332.20±
243.80±
245.00±
273.00±
270.00±
258.90±

Orta
Orta
Orta
Çok fazla
Çok fazla
Orta
Orta

sonuçlar›na göre 57 bö¤ürtlen tipi içinden, "Çeflmeli 4,
Çeflmeli 5, DY 2, Yaylal› 2, Kozlu 2, Gümüfl A 2 ve Akgün
1" en iyi özellik gösteren tipler olarak saptanm›fl ve

50.09
46.80
31.13
38.17
0.36
0.60
50.10

bunlar›n kültüre al›nma çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. ‹leri ki
y›llarda, bu tiplerle ilgili ›slah çal›flmalar› olanaklar
elverdi¤ince sürdürülecektir.

Kaynaklar
1.

Keipert, K., Beerenobst. ISBN, 3-801-551706, Verlag Ulmer,
1981, Stuttgart.

2.

Gustafson, A., The Origin and Properties of The European
Blackberry Flora-Hereditas, Lund 28:249-577, 1942.

980

3.

Perkins-Veazie, P., Collins, J.K., Clark, J.R., Fruit Characteristics
of Some Erect Blackberry Cultivars. HortScience, 28(8):853859, 1993.

4.

Y›ld›z, R., fiifal› Bitkiler ve Hastal›klar, Akp›nar Yay›nevi, Çatal
çeflme sok.,No.21, 1983, ‹stanbul.

R. GERÇEKÇ‹O⁄LU

5.

Schönfelder, P., Der Kosmos-Heilplanzaführer, 50, 1982,
Deutschland.

11.

Özkaya, H., Analitik G›da Kalite Kontrolü. Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Yay›nlar› :1086, Ders Kitab›:313, 1988, Ankara.

6.

Okay, N., Karadeniz Bölgesinde Frenk üzümü, Ahududu ve
Bö¤ürtlen Yetifltiricili¤i ve Önemi. T. C. Tar›m ve Köy iflleri
Bakanl›¤› Giresun F›nd›k Araflt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü, 3-5
Kas›m 1997, Giresun (Yay›nlanmam›fl).

12.

Anonymous., Ahududu-Bö¤ürtlen Gözlem Formu. Atatürk Bahçe
Kültürleri Merkez Araflt›rma Enstitüsü, Yalova (Yay›nlanmam›fl).

13.

Moore, J.N., Clark, J.R., "Choctaw Blackberry" . HortScience,
24(5):862-863, 1989.

14.

Hadrovic, H., Ferhatovic, S.,
Important MorphologicalPomological Properties of Blackberry Cultivars. Jugoslovensko
Vocarstvo, 16(61/62):17-22, 1982.

15.

Perkins-Veazie, P., Collins, J.K., Clark, J.R., Risse, L., Air
Shipment of "Navaho" Blackberry Fruit to Europe is Feasible.
HortScience, 32(1):132, 1997.

16.

Alleyne, V., Clark, J.R., Fruit Composition of "Arapaho" Blackberry
Following Nitrogen Fertilization. HortScience, 32(2):282-283,
1997.

7.

Hall, H.K., Blackberry Breeding Reviews, 8, 249-312, 1990.

8.

Anonymous., Sweriges
Lantbruk Suniversitet, Balsgard
Institütionen For 1, 5-291 94, Kristianstad, 1990-91, Swedish.

9.

Moore, J.N., Fruit Breeding in Arkansas. HortScience, 24(5):726,
1989.

10.

fien, S.M., Kuzeydo¤u Anadolu ve Do¤u Karadeniz Bölgesi
Cevizlerinin Seleksiyon Yoluyla Islah› Üzerinde Araflt›rmalar.
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri
Bölümü(Doçentlik Tezi).

981

